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MECHANISM OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT THROUGH 
FREE ECONOMIC ZONES TO THE COUNTRIES OF BRICS 
This article was analyzed to organize free economic zones in BRICS countries and their 
economic developing tendencies. According to the results of the analysis, was given suggestions to 
apply experiments of BRICS countriesto economy of Uzbekistan. 
Key words: BRICS countries, “Goldman Sachs”, foregion investments, free economic 
zones, “Manaus”, Brasilia, India 
 
Introduction. World experience shows that investments, in particular direct 
foreign investments, have a major role in the effective implementation of economic 
reforms. Due to the immense impact of this issue several objects are put as priority by 
the President of Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev “Further strengthening of 
economic relations of our country with foreign countries and further enhancement of 
its international prestige through economic promotion of our country abroad, 
acceleration of investment ... one of our priority tasks». [1] 
Currently 21 free economic zones and 96 small industrial zones function in our 
country. In free economic zones “Navoi”, “Angren”, “Jizzakh”, “Urgut”, “Gijduvon”, 
“Kokand” and “Khazarasp” were implemented 62 projects totaling $46 million, over 
4600 new job places were created. 
Analysis of topic material.Establishment, development, management of free 
economic zones and their involvement in foreign investments were investigated by 
E.F.Aydokushin, V.D.Andrianov, V.I.Butikov, T.D.Danko, Ya.S.Druzik, V.I. 
Zimenkov, S.Rybakov, J.B.More, R.Kumari, G.Abuselidze, T.Farole, G.Akinsi and 
others. 
In addition, a number of economists-scientists of Uzbekistan, including A.V. 
Vahabov, N.X. Khaydarov, D.G. Gozibekov, N.R.Kuzieva, K.X.Abduraxmanov, 
A.M.Abdullayev, Sh.X. Dadabaev, G.G.Nazarova, X.X.Khalilov, S.S.Mirzalieva, 
S.F.Rahmanova, N.G. Karimov, N.N. Oblomurodov, M.A.Raimjanova, 
Sh.I.Mustafakulov and B.B.Valiev, A.Ostonakulovresearched the attraction of 
foreign investments through free economic zones. 
In economic literature written by the above-mentioned scientists, free 
economic zones are described differently in each source.In particular, V.D.Adrianov, 
a Russian economist, says:"Free economic zones are part of the national territory and 
offer wide opportunities for solving economic problems [3]”. 
Leading economic scientists of our country have dissimilar opinions regarding 
the role, preferential treatment and administrative management of free economic 
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zones.Therefore, according to A.V.Vahabov, Sh.H.Hajibakiyev, N.G.MuminovFree 
economic zone is - a limited area with a special favorable economy to operate for 
local and foreign entrepreneurs [5]. 
Analysis and results.BRICS countries stand out due to the sustainable 
economic growth rates comparing to other countries.Growth dynamics of GDP in the 
BRICS countries is rising every year (Table 1).On the basis of the official data of the 
International Monetary Fund, it can be said that before global financial economic 
crisis developed and BRICS countries had progressive growth rates of GDP.As a 
result of the negative impact of the crisis in 2011, the rate of GDP in the developed 
countries sharply declined.Despite the impact of the crisis on the BRICS countries, 
particularly in China and India, the real GDP volumes in 2011-2018 fluctuated 
between 5.5-6.6%. 
Table 1 
Indicators and forecasts of GDP in developed countries and BRICS 
countries for 2010-2023 [8], figures are in % 
 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2023 
USA 2.5 1.6 2.2 1.7 2.6 2.9 1.5 2.3 2.9 2.7 1.4 
Great Britain 1.7 1.5 1.5 2.1 3.1 2.3 1.9 1.8 1.6 1.5 1.6 
Canada 3.1 3.1 1.7 2.5 2.9 1.0 1.4 3.0 2.1 2.0 1.6 
Japan 4.2 -0.1 1.5 2.0 0.4 1.4 0.9 1.7 1.2 0.9 0.5 
European 
Union 
2.1 1.6 -0.9 -0.2 1.3 2.1 1.8 2.3 2.4 2.0 1.4 
Brazil 7.5 4.0 1.9 3.0 0.5 -3.5 -3.5 1.0 2.3 2.5 2.2 
Russia 4.5 5.1 3.7 1.8 0.7 -2.5 -0.2 1.5 1.7 1.5 1.5 
India 10.3 6.6 5.5 6.4 7.4 8.2 7.1 6.7 7.4 7.8 8.2 
China 10.6 9.5 7.9 7.8 7.3 6.9 6.7 6.9 6.6 6.4 5.5 
South Africa 3.0 3.3 2.2 2.5 1.8 1.3 0.6 1.3 1.5 1.7 1.8 
 
In the BRICS countries group, in Brazil, in 1957, congressman Francois 
Pereyda da Silva launched a free port of “Manaus”which was the first free economic 
zone in the country. [9]Ten years after this period, federal authorities established the 
Amazonian Center for the Development of Industry, Agriculture and 
Entrepreneurship on the basis of the free port of “Manaus”, by the law of 
28.02.1967.By 1989, the Free Trade Zone "Manaus" gained the status of a complex 
of free economic zones because it had seven free economic zones on its territory. 
Overall, the success of the Manaus model in Brazil is connected with a strong 
integration of free economic zones across the country and the national economy. 
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Practical work on the establishment of free economic zones in India, which is 
rapidly developing today, began in 1960.The first free economic zone was established 
in 1965 in Kandla.By 2000, the policy of "Special Economic Zones" was adapted in 
the country [10].Stage-by-stage implementation of the free economic zones in India 
has shown its positive effect.This process took place in 5 stages.As a result, there are 
now about 200 of these areas. 
It is worth mentioning that, even though complex free economic zones are 
established and owned by the government, small economic zones operating inside of 
them are non-governmental organizations. Their major constituents were large 
corporations and companies in the country. Because of its well-established trade 
turnover with the smaller free-trade zones, complex is widely used by its vendor 
services in the supply of materials. [12] 
Conclusions and Suggestions.In the above mentioned cases, establishing and 
developing, and attracting foreign investments through free economic zones in Brazil 
and India, in case of Uzbekistan emerging situation would be beneficial: 
First of all, it is necessary to simplify the process of establishing free economic 
zones. 
Secondly, it is important to ensure investment attractiveness by developing and 
applying a set of beneficial packs for major transnational companies to attract foreign 
investment into economic zones; 
Thirdly, he existing privileges for free economic zones must be revised on the 
basis of the "place factor".In this regard, reducing the investment requirement and 
increasing the reinvestment requirement would be fruitful as it was in Brazil. 
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BRICS МАМЛАКАТЛАРИДА ЭРКИН ИҚТИСОДИЙ 
ҲУДУДЛАРОРҚАЛИ ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШ 
МЕХАНИЗМИ 
 
Каримқулов Жасур Имомбоевич 
Тошкент молия институти, и.ф.н., доцент 
 
Ушбу мақолада BRICS1 мамлакатларида эркин иқтисодий ҳудудларнинг 
ташкил этилиши ва улардаги иқтисодий ривожланиш тенденциялари таҳлил 
этилган. Таҳлил натижаларига кўра, BRICS мамлакатлари тажрибасини 
Ўзбекистониқтисодиётига татбиқ этиш юзасидан таклифлар берилган. 
Калит сўзлар:BRICS мамлакатлари, “Goldman Sachs”, хорижий 
инвестициялар, эркин иқтисодий ҳудудлар, “Манаус”, Бразилия, Ҳиндистон. 
 
ThE MECHANISM FOR ATRACTING FOREGION INVESMENT 
THROUGH FREE ECONOMIC ZONES INBRICSCOUNTRIES 
 
This article was analyzed to organize free economic zones in BRICS countries 
and their economic developing tendencies. According to the results of the analysis, 
was given suggestions to apply experiments of BRICS countriesto economy of 
Uzbekistan. 
Key words: BRICS countries, “Goldman Sachs”, foregion investments, free 
economic zones, “Manaus”, Brasilia, India. 
 
МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
ЧЕРЕЗ СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В СТРАНАХ BRICS 
 
Это статья было проанализирована организации свободных экономических 
зон в BRICS страны и тенденции их экономических развития. По результату 
анализ, были даны предложения по применению в экономике Узбекистана 
экспериментов страны BRICS.  
 
Ключевые слова: BRICS мамлакатлари, “Goldman Sachs”, хорижий 
инвестициялар, эркин иқтисодий ҳудудлар, “Манаус”, Бразилия, Ҳиндистон. 
 
Кириш. 
                                                          
1XXI асрнинг бошига келиб иқтисодий адабиётларда ривожланаётган мамлакатлар гуруҳида иқтисодий 
ўсиш суръатлари, жаҳон иқтисодиёти ва савдосида катта улушга эга Бразилия, Россия, Ҳиндистон ва 
Хитойнинг инглизча талаффуздаги (Brazil, Russia, India, China) номларининг бош ҳарфларидан ташкил топган 
BRIC1 мамлакатлари гуруҳи пайдо бўлди. 2011 йил январдан бу мамлакатлар гуруҳи Жанубий Африка 
Республикаси (South Africa) ҳам киритилганлиги туфайли эндиликда BRICS деб аталмоқда. Вахабов А.В, 
Таджибаева Д.А, Хажибакиев Ш.Х. Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар: дарслик. – 
Тошкент. Baktrisa press, 2015, 158 – б. 
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Жаҳон тажрибасининг кўрсатишича, иқтисодий ислоҳотларни самарали 
тарзда амалга оширишда инвестициялар, хусусан, тўғридан-тўғри хорижий 
инвестицияларулкан аҳамиятга эга. Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ш.Мирзиёев томонидан ушбу соҳа долзарблиги сабаб, “Мамлакатимизнинг чет 
давлатлар билан иқтисодий алоқаларини янада мустаҳкамлаш ва хорижда 
республикамизнинг иқтисодий имкониятларини кенг тарғиб қилиш орқали 
унинг халқаро нуфузини янада ошириш, инвестицияларни жалб қилишни 
жадаллаштириш ... устувор вазифаларимиздан бири” сифатида белгилаб 
олинди.[1] Бу борада очиқ иқтисодиёт қарор топишининг муҳим бўғини 
сифатида Ўзбекистон иқтисодиётига инвестициялар, хусусан, хорижий 
инвестициялар, оқимини янада кучайтиришда жаҳон амалиётида фаол 
ривожланиб бораётган эркин иқтисодий ҳудудлар фаолиятини йўлга 
қўйишнинг кенг имкониятлари мавжуд[2]. Хорижий инвестицияларни эркин 
иқтисодий ҳудудлар орқали жалб этиш борасида хориж мамлакатлари 
тажрибасини ўрганиш муҳим ўринга эга. 
Ҳозирги кунда мамлакатимизда 21 та эркин иқтисодий зона ва 96 та кичик 
саноат зоналари фаолият юритмоқда. “Навоий”, “Ангрен”, “Жиззах”, “Ургут”, 
“Ғиждувон”, “Қўқон” ва “Хазорасп” экрин иқтисодий зоналарида умумий 
қиймати  46 миллион долларга тенг 62 та лойиҳа амалга оширилган, 4 минг 600 
тан ортиқ иш ўринлари яратилган. Фармацевтика соҳасига ихтисослаштирилган 
“Нукус-фарм”, “Зомин-фарм”, “Косонсой-фарм”, “Сирдарё-фарм”, “Бойсун-
фарм”, “Бўстонлиқ-фарм” ва “Паркент-фарм” сингари 7 та янги эркин 
иқтисодий зонани ривожлантириш бўйича изчил ишлар олиб борилмоқда. 
Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Эркин иқтисодий ҳудудларнинг 
ташкил этилиши, ривожланиши, бошқарилиши ва уларга хорижий 
инвестицияларни жалб этиш масалалари Е.Ф.Авдокушин, В.Д.Андрианов, 
В.И.Бутиков, Т.П.Данько, Я.С.Друзик, В.И.Зименков, С.А.Рыбаков, Ж.Б.Море, 
Р.Кумари, Г.Абуселидзе, Т.Фароле, Г.Акинси ва бошқа олимлар томонидан 
тадқиқ этилган. 
Шунингдек, мамлакатимизнинг бир гуруҳ иқтисодчи-олимлари томонидан, 
жумладан, А.В.Ваҳобов, Н.Х.Хайдаров, Д.Ғ.Ғозибеков, Н.Р.Кузиева, 
К.Х.Абдурахманов, А.М.Абдуллаев, Ш.Х.Дадабаев, Г.Ғ.Назарова, 
Х.Х.Халилов, С.С.Мирзалиева, С.Ф.Раҳмонова, Н.Ғ.Каримов, 
Н.Н.Обломуродов, М.А.Раимжанова, Ш.И.Мустафақулов, Б.Б.Валиев, 
А.Остонақуловларнинг илмий ишларида эркин иқтисодий ҳудудларнинг 
мазмун-моҳияти, уларни ташкил этишнинг хориж тажрибаси, миллий 
иқтисодиётга эркин иқтисодий ҳудудлар орқали хорижий инвестицияларни 
жалб этишнинг назарий ва амалий жиҳатлари, уларнинг  келгусидаги 
истиқболлари илмий тадқиқ этилган. 
Юқоридаги олимлар томонидан яратилган иқтисодий адабиётларда эса 
эркин иқтисодий ҳудудларга турлича таъриф берилган. Хусусан, россиялик 
иқтисодчи олим В.Д.Адрианов: “Эркин иқтисодий ҳудудлар миллий ҳудуднинг 
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бир қисми бўлиб, иқтисодий муаммолар ечимини топишда кенг имкониятларни 
яратиб беради[3]”, дея таърифлайди.  
Т.П.Данько ва З.М.Окрутлар эркин иқтисодий ҳудудларни “...қулай 
инвестиция муҳитини яратиш ҳамда ишлаб чиқаришни, савдо-сотиқни, илмий 
фаолиятни рағбатлантириш механизми”[4] сифатида баҳолайдилар. 
Мамлакатимизнинг етук иқтисодчи олимлари томонидан эркин иқтисодий 
ҳудудлардаги имтиёзли тартиб ва маъмурий бошқарув соҳасига кўпроқ эътибор 
қаратилган ҳолда турлича ёндошилади. Шу сабабли, А.В.Вахабов, 
Ш.Х.Хажибакиев, Н.Г.Муминовларнинг фикрича, эркин иқтисодий ҳудуд – бу 
маҳаллий ҳамда хорижий тадбиркорлар фаолият юритиши учун махсус 
имтиёзли иқтисодиёт амал қиладиган чегараланган ҳудуд[5]. 
С.С.Мирзалиева томонидан берилган таърифга кўра, эркин иқтисодий зона 
– мамлакат (ёки мамлакатлар) ҳудудининг муайян ижтимоий, иқтисодий 
технологик вазифаларни ҳал этиш мақсадида барпо этиладиган, махсус 
маъмурий бошқарувга ва хўжалик юритувчи субьектларнинг имтиёзли 
режимига эга бўлган қисмидир.[6] 
Ш.И.Мустафақуловнинг таъкидлашича, эркин иқтисодий ҳудуд – бу 
мамлакатнинг имиджи ҳам. Эркин иқтисодий ҳудудлар, ҳатто, ёмон фаолият 
юритган тақдирда ҳам мамлакатни либераллашувига хизмат қилади. Эркин 
иқтисодий ҳудуд қайси мамлакатда, унинг қайси ҳудудида яратилмасин, у 
ижтимоий лойиҳадир. Ҳудудни яратиш нафақат ҳудуд учун қўшимча даромад 
келтиради, балки бутун мамлакат учун турли шаклда фойдали қайтим 
беради.[7] 
Шунингдек, А.А.Остонақулов томонидан, эркин иқтисодий зона –... 
иқтисодиётни диверсификациялашнинг ҳудудий услуби сифатида фойдаланиш 
ҳамда замонавий технологияларни иқтисодий тузилмага жорий қилиш учун 
ташкил этилган ҳудуддир, дея муаллифлик таърифи берилган. 
Таҳлил ва натижалар.BRICS мамлакатлари бошқа давлатларга нисбатан 
барқарор иқтисодий ўсиш суръатларини қайд этиб бораётганлиги билан 
аҳамиятлидир. Бунга бир қатор омиллар таъсир кўрсатиб келмоқда. Бразилия 
ўзининг ривожланган қишлоқ хўжалигига, Россия бой табиий захиралар 
ресурсларига, Ҳинсдистон арзон ишчи кучи ва интеллектуал ресурсларига, 
Хитой ўзининг ички ва ташқи бозорга юқори интеграциялашуви ва ундаги 
арзон ишчи кучига эга мамлакатлардир. Қолаверса, BRICS мамлакатларида 
ЯИМ ўсиш динамикаси йилдан йилга ошиб бормоқда (1-жадвал). 
Халқаро валюта фондининг расмий маълумотлари асосида айтиш 
мумкинки, Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирозигача бўлган даврда 
ривожланган ва BRICS мамлакатлари ЯИМда прогрессив ўсиш суръатлари 
қайд этилган. 2011 йилдан кейин инқирознинг салбий таъсири оқибатида 
ривожланган  мамлакатларда ЯИМ суръати кескин тушиб кетган. Инқироз 
BRICS мамлакатларига ҳам ўз таъсирини кўрсатишига қарамай, бир қатор 
давлатлар, хусусан Хитой, Ҳиндистон кабиларда 2011-2018 йилларда реал 
ЯИМ ҳажми 5,5-6,6 % ўртасида тебраниб турди.  
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2010-2023 йилларда ривожланган мамлакатлар ва BRICS 
давлатларида ЯИМ кўрсаткичлари ҳамда прогнозлари [8], кўрсаткилар %ларда  
 
 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2023 
АҚШ 2.5 1.6 2.2 1.7 2.6 2.9 1.5 2.3 2.9 2.7 1.4 
Буюк 
Британия 
1.7 1.5 1.5 2.1 3.1 2.3 1.9 1.8 1.6 1.5 1.6 
Канада 3.1 3.1 1.7 2.5 2.9 1.0 1.4 3.0 2.1 2.0 1.6 
Япония 4.2 -0.1 1.5 2.0 0.4 1.4 0.9 1.7 1.2 0.9 0.5 
Европа 
Иттифоқи 
2.1 1.6 -0.9 -0.2 1.3 2.1 1.8 2.3 2.4 2.0 1.4 
Бразилия 7.5 4.0 1.9 3.0 0.5 -3.5 -3.5 1.0 2.3 2.5 2.2 
Россия 4.5 5.1 3.7 1.8 0.7 -2.5 -0.2 1.5 1.7 1.5 1.5 
Ҳиндистон 10.3 6.6 5.5 6.4 7.4 8.2 7.1 6.7 7.4 7.8 8.2 
Хитой 10.6 9.5 7.9 7.8 7.3 6.9 6.7 6.9 6.6 6.4 5.5 
Жанубий 
Африка 




Албатта, BRICS мамлакатларидаги ижобий иқтисодий кўрсаткичларнинг 
қайд этилишида хорижий инвестициялар оқимининг таъсири юқоридир. Бу 
борада эркин иқтисодий ҳудудлар омилидан ушбу мамлакатлар фаол 
фойдаланиб келади. Бунда ушбу иқтисодий гуруҳ таркибидаги айрим 
давлатларда хорижий инвестицияларнинг кириб келиши учун шаклланган 
ҳуқуқий, иқтисодий механизмлар, эркин иқтисодий ҳудудларни ташкил этиш 
йўанлишлари ва бу ҳудудларнинг иқтисодиёт либераллшувига хизмат 
қилишини кўриб ўтиш мақсадга мувофиқдир.  
BRICS мамлакатлари гуруҳида жой олган Бразилияда 1957 йилда 
конрессмен Франциско Перейда да Силва томонидан “Манаус” эркин порти 
ишга туширилди. Бу мамлакатдаги илк эркин иқтисодий ҳудуд эди.[9] Ушбу 
муддатдан 10 йил ўтгач, федерал ҳокимият 28.02.1967 йилдаги қонун билан 
“Манаус” эркин порти негизида Амазониянинг саноат, қишлоқ хўжалиги, 
тадбиркорликни ривожлантириш марказини яратди. 1989 йилга келиб, 
“Манаус” эркин савдо ҳудуди ўзига 7 та эркин иқтисодий ҳудудни қамраб 
олганлиги сабабли у эркин иқтисодий ҳудудлар комплекси мақомини олди.  
Бу орқали ушбу ҳудуд Ғарбий Амазониянинг ифратузилмаси, саноати, 
қишлоқ хўжалиги ва бизнес марказини ривожлантирибгина қолмай, бутун 
Бразилия иқтисодиётида муҳим аҳамиятга эга бўлди. Шу сабабли, мамлакат 
Ҳукумати ҳудуддаги кам сонли аҳоли ва қолоқ даражадаги ҳудудда тузилган 
эркин иқтисодий ҳудуд орқали хорижий ва миллий инвестицияларни 
иқтисодиётга кенг жалб этиш ҳисобига ҳудудий иқтисодий сиёсат олиб бориш 
режалаштирилди. Бунинг учун барча молиявий чоралар кўрилди. Жумладан, 
хорижий ва маҳаллий инвестиция киритган корхоналар орттирилган 
даромадалардан фойда солиғи, маҳсулотларнинг савдо айланмаси солиғи каби 
7
Karimqulov: MECHANISM OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT THROUGH FREE ECONOMIC
Published by 2030 Uzbekistan Research Online, 2019




энг юқори ставкали барча тўловлардан озод этилди. Аммо ушбу имтиёзга эга 
корхоналар мавжуд ўрнатилган қонуний тартибларга кўра, дастлабки давра 
эркин иқтисодий ҳудудларни тезда ривожлантириш мақсадида кўрилган барча 
фойдани асосий капитални кўпайтириш учун  реинвестиция қилишлари лозим 
эди. Бу орқали Бразилияда эркин иқтисодий ҳудудлар, шу жумладан 
“Манаус”нинг интесив ривожланишига эришилди. 1999-2017 йиллар давомида 
“Манаус” эркин иқтисодий ҳудудида 700 дан ортиқ саноат корхоналари барпо 
этилди. Қолаверса, мавжуд саноат тармоқларининг маштаби ҳам кенгайди: 
электроника, оптика, асбоб ускуналар, кимё, ёғочсозлик, металлургия ва 
тўқимачилик саноатларини қамраб олган 30 дан ортиқ соҳалардир. Мавжуд 
эркин иқтисодий ҳудудларга “Kodak”, “Olivetti”, “Sharp”, “Xerox”, “Phillips”, 
“Sony” сингари кўплаб машҳур ва молиявий барқарор трансмиллий 
компаниялар инвесторлар сифатида жалб этилди. Албатта, мамлакатнинг эркин 
иқтисодий ҳудудлари, жумладан, “Манаус” ҳам нафақат Бразилия, қолаверса 
бутун Лотин Америкасида электроника саноати маркази сифатида шаклланди.  
Умуман олганда, Бразилиядаги “Манаус” моделининг муваффақиятини 
таъминлаган омиллардан бири бу – эркин иқтисодий ҳудудларнинг 
мамлакатдаги барча ҳудудлар ва миллий иқтисодиёт узвий боғлигида ҳамда 
кучли интеграциялашганидадир.  
Бугунги кунда жадал суръатлар билан ривожланиб келаётган Ҳиндистонда 
эркин иқтисодий ҳудудларни ташкил этишга оид амалий ишлар 1960 йилдан 
бошланган.Биринчи эркин иқтисодий ҳудуд 1965 йилда Кандлада тузилган. 
2000 йилга келиб, мамлакатда “Махсус иқтисодий ҳудудлар” сиёсати эълон 
қилинди[10]. Ҳиндистонда эркин иқтисодий ҳудудларни ташкил этиш 
босқичма-босқич амалга оширилганлиги ўзининг ижобий самарасини намойиш 
этди. Бу жараён 5 босқичдан амалга оширилди. Натижада ушбу ҳудудларнинг 




Ҳиндистонда йирик эркин иқтисодий ҳудудларнинг тақсимоти[11] 
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Шуниси аҳамиятлики, мамлакатдаги комплекс ҳудудларнинг аксарияти 
Ҳукумат ташаббуси билан ташкил этилиб, давлат ихтиёридаги эркин иқтисодий 
ҳудудлар бўлишига қармасдан уларнинг таркибида фаолият олиб борувчи 
кичик эркин иқтисодий ҳудудлар нодавлат тузилмаларидир. Уларни тузишда 
мамлакатдаги йирик корпорация ва компаниялар асосий иштирокчи бўлишган. 
Кичик эркин иқтисодий ҳудудлар комплекс ҳудудлари билан савдо айланмаси 
фаолиятини ҳам яхши йўлга қўйганлиги боис хомашё етказиб беришда 
комплекс ҳудудларининг диллерлик хизматларидан кенг фойдаланишади[12]. 
Ҳиндистонда фаолият олиб бораётган эркин иқтисодий ҳудудларнинг 
ўзига хос асосий хусусиятлари қуйидагилардан иборат: 
- мамлакатнинг эркин иқтисодий ҳудуд зоналари ўзларининг тегишли 
секторлари (ташаббускорлари) томонидан муҳофаза қилинади. Бу нафақат ҳинд 
балки глобал қатнашчиларнинг ҳам ҳуқуқларини кафолатлайди; 
-қурилиш секторига хос эркин иқтисодий ҳудудлари учун қулай майдон 
доирасида ҳеч қандай чеклаш йўқлигига қарамай, Ҳукумат томонидан бутунлай 
янги эркин иқтисодий ҳудудлар корхонаси учун ҳар йили қўшимча ер 
майдонни ажратилади; 
-эркин иқтисодий ҳудудлар учун умумий маркетинг тизими фаолият олиб 
боради ва ҳ.к. 
Хулоса ва таклифлар.Юқорида кўриб ўтилган Бразилия ва Ҳиндистон 
давлатларида эркин иқтисодий ҳудудларни ташкил этиш ва ривожлаништириш, 
улар орқали хорижий инвестицияларни жалб этиш борасида Ўзбекистон 
шароитида қуйидагиларни амалга ошириш ўзининг ижобий самарасини беради, 
деб ҳисоблаймиз:  
биринчидан, эркин иқтисодий ҳудудларни ташкил этиш жараёнини 
соддалаштириш лозим. Бу борада Ҳиндистонда кичик санота ҳудудларининг 
нодавлат шаклда ташкил этилиш жараёнидан фойдланиш мумкин;  
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иккинчидан, экрин иқтисодий ҳудудларга хорижий инвестицияларни жалб 
этиш мақсадида йирик трасмиллий компаниялар учун алоҳида имтиёзлар 
пакетини ишлаб чиқиш ва қўллаш орқали инвестицион жозибардорликни 
таъминлаш муҳим; 
учинчидан, амалдаги эркин иқтисодий зоналар учун берилган имтиёзларни 
“ҳудуд омили” асосида қайта кўриб чиқиш лозим. Бу борада Бразилия сингари 
инвестиция киритиш шартини камайтириб, реинвестиция шартини кўпайтириш 
ўз самарсини беради. 
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